Th e edition of antemortem documents of Eastern Orthodox and Uniate burghers of Vilnius in the fi rst half of the 18 th century has been addressed previously. In the 19 th century, the Vilnius Archeographic Committee under the auspices of the tsarist authorities issued a few last wills made by individuals belonging to the Eastern Orthodox and the Uniate elite of the city's merchants 1 . However, the research omitted the registers of movables and documents confi rming individual legacies. For almost one and a half centuries, the edition of antemortem documents made by Eastern Orthodox inhabitants of Vilnius has been forgotten. Th e history of the city in this period has not been of particular interest for historians 2 . Th e abovementioned reasons mean that the present state of knowledge about this part of the Vilnius community is scarce, which justifi es the author's eff ort to continue the editorial works given up a long time ago.
It is hard to say how many Eastern Orthodox believers lived in Vilnius in the period under question. By the end of the 17 th century, their number was decreasing owing to conversion to the Uniate Church, which provided them access to the city's offi ces. From 1666 Orthodox believers were not allowed to be among the magistrate consisting of 24 members, the fi rst half of whom were Roman Catholics, while the other half were Uniates 3 . As late as the end of the 17 th century members W i o l e t t a Z i e l e c k a -M i k o ł a j c z y k [678] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l of the Eastern Orthodox Church found it more diffi cult to enter guilds or guild authorities. Th ey attempted to change their situation, sometimes with the help of the magistrate, which gave rise to protests from members of the Uniate Church 4 . Th e families of the Dorofi ejewiczs, the Żurobińskis, the Życzewskis, the Grekowskis, the Omeljanowiczs and the Hukowiczs remained loyal to the Orthodox Church along with almost all the testators of the last wills presented below. In the 17 th century, members of the Lebiedzicz, Kukowicz and Filipowicz families 5 converted to the Uniate Church. Some families of merchants were divided on account of diff erent denominations. Jan Kossobucki, whose last will is presented below, remained an Eastern Orthodox believer, whilst his brother Michał must have switched to the Uniate Church for in 1734 he was the mayor of Vilnius. Family connections, common interests and the need to secure them meant that religious issues were of secondary importance. Th is is clearly visible from the example of last wills the protectors and executors of which were not only Orthodox co-believers, but also clients, along with the Roman Catholic and Uniate elite of Vilnius offi cials.
Th e situation of Eastern Orthodox believers in the capital of the Grand Duchy of Lithuania in the fi rst half of the 18 th century was also aff ected by the rocky history of Vilnius. At fi rst, it found itself at the heart of the confl ict between the Sapiehas and the Lithuanian noblemen; next, during the northern war it fell into dilapidation when it was in turn taken by the Swedish, Russian and Saxon army. When the Swedes took over the city in April 1702, they collected a contribution of 22 115 Th alers 6 . As the inhabitants of Vilnius could not pay it all in cash, they paid in lead and gunpowder. Churches and Orthodox churches also had to contribute. Th e Church of the Holy Spirit paid 250 Th alers; the same amount was paid by the Orthodox Church of the Holy Trinity, while the metropolitan Orthodox Church paid 195 Th alers 7 . A similar situation took place during the next stay of the Swedes in Vilnius in 1708 and later in 1707 when the city was in the possession of Peter I. During the years 1708-1710 in Samogitia and in Vilnius famine and plague were omnipresent and cost thousands of victims 8 . In accounts from Vilnius one could read about dead bodies lying in the streets, people begging for food, cases of cannibalism and mass graves for those killed by the plague 9 , which reached its peak from July 1709 until the spring of 1710. Frequent fi res also aff ected the condition of the city. In the fi rst half of the 18 th century there were as many as six fi res in 4 Ibid., p. 89. 5 Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, comp. David Frick, Warszawa 2008, pp. 187-196, 507-512, 549-553. 6 
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Antemortem documents of Eastern Orthodox and Uniate Burghers of Vilnius... [679] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l the city (1700, 1706, 1715, 1737, 1741, 1748, 1749) . During the last two -most extensive ones -almost the whole city burnt down including the town hall and the city archive. Th e 1748 fi re destroyed 12 Orthodox temples and churches, including the Church of the Saviour, the hospital and the Orthodox church of St. Nicholas.
In the following year, the Orthodox church of the Holy Spirit, the belfry and the monastery of the Basilian monks 10 burnt down. Th e last wills presented below serve as evidence of the dramatic events in Vilnius and their eff ect on the lives of Eastern Orthodox burghers. Gabriel Chilimowicz, who had lost his money and most of his wealth during the fi re and the Swedish invasion, owned mainly several thousand items of goods. He lived in a tenement house belonging to the Carmelites, which he redecorated himself. He made his will during the period of the plague, and two days later he passed away. Despite the circumstances he managed to include detailed orders in his last will, which documented the pernicious infl uence of the fi res on the condition of his wealth. Having lost most of his money, he maintained contacts with the infl uential Ruthenian members of the society who belonged to the city's authorities. Among the seal engravers of his last will were the mayors of Vilnius Benedykt Bocewicz and Dominik Zagowicz, the royal secretary Bazyli Omeljanowicz and Teodor Dorofi ejewicz. Another last will draft ed by Eliasz Kopcewicz in the period of the plague -at the end of the fi rst decade of the 17 th century -depicts the dramatic history of the testator's family and partly refl ects the ambiance of the city dominated by the plague. What deserves attention in Eliasz Kopcewicz's last will are the regulations concerning his property -the testator was cheated by his siblings while the legacy of their parents was being distributed.
Th e last will of Jan Juchnowicz of 1722 is rather interesting owing to complicated family relations (for example, the madness of his wife) and bequests for the renovation of the destroyed town hall. Th e document provides information concerning the testator's personality and his involvement in the life of the local community. Th e last will includes also a list of movables, which was prepared by the city's offi cials on the day the last will was draft ed. Th e inventory of the possessions was a standard practice in early modern times. Registers complemented the last will and gave a fuller picture of the legacy left by the testator. Nevertheless, in the case of Orthodox people such a practice was rare, probably due to their material status. What happened to some of the possessions of Jan Juchnowicz and his daughter can be observed in the wealth disposition of 1728 made by his son-inlaw Eustachy Krupski. Th e last wills of these two burghers draw attention, for they have similar preambles explaining the motifs for draft ing the last will 11 . Eustachy Krupski must have known the last will of his father-in-law and used it as a model, or it may be the evidence for the formalisation of the structure of a last will.
W i o l e t t a Z i e l e c k a -M i k o ł a j c z y k [680] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l Th e last two of the last wills presented here were draft ed by Jan Burakiewicz and Jan Kossobucki. Th e former was the son-in-law of the Uniate mayor of Vilnius Benedykt Bocewicz and he was the only member of the Uniate Church among the testators discussed in this paper 12 . He wrote the last will to protect the material situation of his wife in the event of his death.
Th e last will presented here was written by Jan Kossobucki. He belonged to the elite of merchants and came from a wealthy Orthodox family from Vilnius. He seems to have been a son of Paweł Kossobucki, an affl uent burgher and merchant of Vilnius, who died between 22 July and 29 October 1689
13 . In his last will Paweł Kossobucki mentioned the children he had with his fi rst wife: Ewdokia, Andrzej and the late Józef, and children from his second marriage: Michał (who was on the cusp of adulthood) and minors Aleksandra and Anna. He failed to mention Jan Kossobucki, who in his last will referred to Michał Kossobucki as "his own brother" and left him the considerable sum of one thousand tynfs 14 (German: Timpfe). His fortune was smaller than his father's and most of it was used to pay off his debts. Nevertheless, he held a very high position among the Ruthenian burghers of Vilnius, the evidence of which are executors and seal engravers of Jan's last will such as Antoni Dorofi ejewicz, the son and inheritor of Teodor Dorofi ejewicz, the royal secretary and one of the wealthiest Orthodox merchants in Vilnius; Andrzej Tołokoński Paszkiewicz, the supervisor of the estate left by Fedor Dorofi ejewicz; the representatives of the Żurobiński family 15 . Jan Kossobucki's last will deserves attention owing to the donations he made for the benefi t of the brotherhood of St. John the Evangelist in the Eastern Orthodox church of the Holy Spirit in Vilnius along with the document confi rming his "religious bequests". Th e testator mentioned his brother Michał and his sister whose name remains unknown. He identifi ed both of them as possible opponents of the execution of his last will, probably owing to his "religious bequests". Th e document bears no date, nor is it known where it was draft ed. One may presume it was made along with the last will. Only the last will the extract of which found itself in the Orthodox Church of the Holy Spirit was recorded in the city books. It 12 Th e last will of Benedykt Bocewicz of 1631: Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Vilnius) (further: LVIA), SA 5345, fol. 256-259. See also: W. op.cit., pp. 65, 78, [104] [105] 111. 13 Taking into consideration the condition of the city aft er the wars with the Muscovites in the mid-17 th century, he owned a huge estate. He did business in important commercial centres in Königsberg, Kaunas, Mogilev and Ruthenian towns. He maintained trade and family contacts with the city's elite. His son -Józef -married the daughter of the mayor of Vilnius, Jan Ohucewicz, who was a member of the Uniate Church. Th e last will of Paweł Kosobucki to be found in Wilnianie. Żywoty, p. 160; АВАК, т. 9, pp. 508-518 ; Aivas Ragauskas, Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. Antrojoje pusėje (1662-1702 m.) , Vilnius 2002, p. 177. 14 Michał Kossobucki was the mayor of Vilnius; he had a daughter Apolonia, who married Mikołaj Grekowski, an Orthodox merchant and burgher of Vilnius, see: АВАК, т. 9, p. 536. 15 Ibid., т. 9, p. 542.
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Antemortem documents of Eastern Orthodox and Uniate Burghers of Vilnius... [681] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l was stored together with the document securing the inheritance written by Kossobucki himself lest the last will be questioned. Th e last wills of Vilnius burghers of the Eastern Orthodox denomination illustrate very well elements of the attachment to the Orthodox church and the need to support it through religious bequests. Th ey show believers as members of numerous brotherhoods whose presence was desirable at funerals. Th e last wills reveal in details the site of the Orthodox church of the Holy Spirit which, as in the 17 th century, gathered Orthodox believers in Vilnius.
Last wills in Vilnius were draft ed on the basis of the Magdeburg law, which recommended that the wealth be disposed in the presence of the city's offi cials. Making a last will at home should follow the procedures of the common law, which meant that the document should be written while a testator was in good health and in the presence of seven witnesses who could confi rm it later in court 16 . Burghers tended to make their last wills in the presence of city offi cials, which guaranteed greater security, for their testimonies were always recorded in the books, while the last wills were "sealed" and stored in the city hall
17
; the content of the testaments was not disclosed until aft er the death of the testator. Th e city's law protected the natural rights of children to inherit aft er their parents. Last wills which were against the interest of the testator's off spring were considered unlawful. According to the Magdeburg law, children inherited their parents' wealth in equal parts, but in practice male off spring received a larger part 18 . Th e structure of last wills made by Eastern Orthodox believers did not diff er from other documents of this kind draft ed in the Grand Duchy of Lithuania 19 . Th ey consisted of the introductory protocol including a call to God or the Holy Trinity or Saints, details of the testator, a preamble explaining the motifs for drafting the last will and the conditions allowing the testator to make a will. Th e next fundamental part of the document constituted the disposition of the property. Th e fi nal protocol of an early modern last will included information about the date and place where it was draft ed.
Th e last wills and complementary documents presented below are stored in Lietuvos valstybės istorijos archyvas (the Lithuanian State Historical Archive) in Vilnius. All of them, but one, come from the city books of Vilnius. Jan Kossobucki's last will was quoted from the extract from the city books found in complex no. 601 (Th e Monastery of the Holy Spirit in Vilnius). Th e texts of the documents were prepared on the basis of the "Instruction for the publishing of historical sources from the 16 th to the mid-19 th centuries" 20 . Th e last will made by Eustachy Krupski W i o l e t t a Z i e l e c k a -M i k o ł a j c z y k [682] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . a1 przed się musi mieć refl eksją, aby przy początku conjunkcyjej duszy z ciałem ferowany na siebie śmiertelności dekret w ustawicznej mając reminiscyjej, każdego czasu i momentu porządną mając życia swego ordynacyją na co się zapatrował, że nietrwałe życie swoje śmiertelności konkludować musi [fol. 386v] terminem. Przeto i ja, Gabryel Chilimonowicz, tym bardziej na takie refl ektując im, podeszłych lat moich blisko separacyją duszy mej od ciała, radzi konsideracyją takową ostatniej woli mojej czynię dyspozycyją. Naprzód duszę moją grzeszną Stwórcy i Odkupicielowi mojemu, który chcąc mnie zbawić okrutną śmierć podjąć raczył, polecam prosząc pokornie majestatu Jego Świętego, aby nie pamiętając na ekscepta moje, jako skłonnej do występków kreaturze, ale one odpuściwszy, raczył w poczet wybranych swoich przyjąć. Ciało zaś moje grzeszne jako ziemię ziemi oddaję, które aby według obrzędu Cerkwi Wschodniej chrześcijańskiej, w cerkwi Świętego Ducha pochowane było, miłych Panów succesorów moich, jako i miłą małżonkę moją upraszam. Jakoż na pogrzeb ciała mojego grzesznego złotych sto, także wielebnym ojcom przy tejże cerkwi Świętego Ducha zostającym złotych sto, prosząc aby modlitwami swemi grzeszną duszę moją ratować raczyli naznaczam, które z pozostałych dóbr moich, przez staranie moje i pracę nabytych, niżej wyrażonych oddane być mają. Teraz dobra szczupłej fortuny mojej takowe są. Gotowej sumy żadnej nie zostawuję, jeno w kramnych sukiennych towarach summy talarowej monety rachując każdy talar po złotych sześciu, złotych dziewięć [fol. 387] tysięcy sześćset cztyrdzieście i groszy osmnascie. Długu mnie winnego od Pana Jerzego Kuszelicza należy złotych tysiąc sto sześć gorszy dwadzieścia dwa i pół monety szelężnej. Od wielebnych ojców karmelitów konwentu wileńskiego, co z porachunku pokazuję, na restauracyją kamienicy klasza In the text it reads "to". required more interpretation since the testator used commas instead of full-stops, which made it much more diffi cult to understand some bequests. [683] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l tornej, w której teraz mieszkam, łożonych, ponieważ po walnym całego miasta pożarze swoich na restauracyją onej spendowałem. Pieniądze te za gotową w wyż pomienioną inkludowane być mają summę, z tej tedy summy na pogrzeb naznaczam i wielebnym ojcom oddana będzie. Długi ode mnie należące wypłacone nie obciążając duszy mojej być mają. To jest J ] zostawuję dwanaście łyżek stołowych francuskich próby dobrej. Cyny podczas pożaru pogorzałej, kamieni cztyry i funtów siedmnaście, fl aszę cynową garcową, drugą półgarcową. Miedź, kocioł piwny browarny do piwa warzenia, kocioł do parzenia chmielu, bania z czapką i z trąbami, kocioł do chust parzenia, drugi mniejszy do parzenia wody, dla naczynia szala b As it is in the text. c As it is in the text.
Translated from Polish by Agnieszka Chabros
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W i o l e t t a Z i e l e c k a -M i k o ł a j c z y k [684] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l miedziana, alembek, panewka miedziana. Mosiądz, paneweczka mosiężna mała, druga także mosiężna większa, moździerz spory z tłuczkiem żelaznym, zliwków różnego metalu po pożarze zebranych zmieszanych, to jest srebro z cyną, worek zapieczętowany, zegar bijący wiszący na ścianie [s.], koromyśli żelazne i gwichty żelazne i spiżowe, suknie moje powszednie, inne podczas konfl agracyi pogorzałe, stół kamienny marmurowy, stołki dwa skórą obite, kolasa francuska [fol. 388v] z kawanem i kołami, puzdro z fl aszami półgarcowymi, puzderko mniejsze, wosk, miodu przaśnego beczka niepełna, miodu pitego kufa, i w drugim także naczyniu, którego w obojgu naczyniu być może beczek pięć, tych wszystkich pomienionych rzeczy w ruchomości domowej połowa miłej małżonce mojej, a połowa druga na trzy części, to jest miłemu Panu synowi, i sukcesorom moim pomienionym należeć i podzielona być ma. Osiadłości także mojej, która taka jest czynię dyspozycyją. Kamienica leżąca tu w Wilnie, idąc ku Ostrej bramie przeciw, Bossakom, poło-wa murowana a połowa drzewianych budynków, do tejże kamienicy kocioł należą-cy piwny, ogród za Ostrą Bramą z domem za [w]spólne pieniądze z miłą małżonką moją kupiony, do tej mojej osiadłości pomienionej należałaby sukcesyja ósmej części do kamienicy miłej małżonce mojej, a do ogrodu onejże połowa, druga połowa miłemu Panu synowi mojemu i innym wyż mienionym sukcesorom. Uważa-jąc jednak, aby po śmierci mej między onemi okazyja do niechęci nie była, i niespokojna nie stała się sukcesyja, moderując za życia mojego przez medy
Przyjaciół, przy tej mojej dobrowolnej ostatniej a nieodmiennej woli przytomnych, za konsensem zgodnym obu stron, to jest miłej mał-żonki [fol. 389] mojej, Pana syna i wnuków moich, takową czynię pomienionej osiadłości mojej dyspozycyją. Ogród cały i z domem do niego przynależącym miła małżonka moja w swoją własną wolna będzie objąć posesyją, której przeszkadzać nie mają i nie powinni będą miły Pan syn mój, ani pomienieni sukesorowie, dziatki miłych Panów zięciów moich i wnukowie moi. Za część także należącą na kamienicy miła Pani małżonka moja, podług zgodnej namowy i dobrowolnego pozwolenia, będąc ukontentowana połowicą ogrodu do kamienicy interesować się i należeć nie ma, ani powinna będzie. Ale objąwszy miły Pan syn mój swoją część i dziatek Pana Artyszewicza, a wnuków moich, jako opiekun, także część na siebie i na dziatki swoje spadającą Pan Andrzej Olenkiewicz, miły zięć mój, wolni będą one objąwszy, jako swoją własną dysponować, i wynajdować pożytków. To jednak warując miłemu Panu synowi mojemu, że co trzymając przez ten czas miły Pan syn mój tą kamienicę na restauracyją murowanej strony swoich wydał pieniędzy miły Pan syn mój, jako na to przede mną produkował regestra, wydatki te er[y]gowane przyjąć mieli Panowie sukcesorowie moi powinni będą. Także miły Pan [fol. 389v] syn mój na sustensacyją dziatek Pana Artyszewicza, miłego zięcia mojego, do rąk moich dał, te w części wydzielonej na te pomienione dziatki potrą-cone być mają, to jest złotych dwieście, w inwentarzu także pozostałej ruchomości po Panu Artyszewiczu spadającej na pomienione dziatki onego, a miłe wnuki, ponieważ nie wszystkie pokażą się rzeczą, albowiem niektóre na opatrzenie i susten- [685] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l cyą tychże dziatek sprz[e]dać musiałem, który inwentarz jako opiekun tych dziatek miły Pan syn mój do siebie odebrać musi. Osobliwy tych [s]przedanych rzeczy regestryk ręką moją własną konotowany, i wydatki przeze mnie erygowane przyję-te i uznane być mają. Inszych żadnych dóbr moich, ani w gotowiźnie, ani w ruchomości nie zostawuję, ponieważ lubo za staraniem i błogosławieństwem Boskim dawniejszych czasów obszerniejsza była. Częścią przez wielkie wydatki, na inkursyją nieprzyjacielską nie mniej, ale jeszcze bardziej przez konfl agratje umniejszona fortuna, którą szczupłą po śmierci mej [...] d4 miła małżonka moja, miły Pan syn mój i pomienieni sukcesorowie ni w czem nie kontradykując teraźniejszej ostatniej nieodmiennej dobrowolnej woli mojej kontentowali się dyspozycyją, i w spokojnym zostawali używaniu. To jest aby miła Pani małżonka moja wydziałem na siebie [fol. 390] pomienionym, także miły Pan syn mój oraz pomienieni Panowie sukcesorowie podziałem kramnej e5 summy, ruchomością na siebie spadającą i trzema częściami kamienicy zgodnie bez żadnych roztyrek miarkowali się, w najmniejszym punkcie i paragrafi e teraźniejszemu memu nie przecząc, i bynajmniej nie odmieniając, postanowieniu strasznym i surowym obowiązuję wszystkich Są-dem Boskim. Przypominam jeszcze, aby długi od małżonki mej zaciągnione na własną jej samej potrzebę, podług uczynionych opisów na osobę onej nie interesowały miłego Pana syna mojego i sukcesorów pomienionych, ponieważ jako ja sam z onych nie frukrifi kowałem [s.], tak jako nie należałem do nich, i oni nie należą i nie powinni będą należeć. Tą tedy ostatnią testamentową wolę moją i dyspozycyją pomienionych dóbr moich przy zupełnych jeszcze zmysłach moich, czerstwej swej pamięci i dobrej refl eksyjej uczyniwszy. I oną zostałą a nieodmienną deklarowawszy przy bytności Ichmościów Panów Przyjaciół natenczas u mnie przytomnych, dla lepszej wiary i pewniejszego waloru ręką moją własną podpisawszy, 
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W i o l e t t a Z i e l e c k a -M i k o ł a j c z y k [686] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l ] czas powietrza, nalazłem dobrodziejkę Panią matkę moją już powietrzem zarażoną, dla której i sam już nie mogłem z Wilna wyjechać, bo gdyż nie było komu dojrzeć, i lubo było tak wiele ludzi w szpitalu już wymarłe, mało kto został, której dobrodziejce Pani matce mojej ukochanej, jako syn synowską usługę uczyniwszy za żywota, tak i po śmierci pogrzebszy ciało podług możności w ten czas gorący powietrza, a sam będąc pozostały sierota bez matki wątpiąc sam sobą, i widząc po ludziach, których już mało zostało, i ci niebezpieczni byli zdrowia, tylko czasu czekali, to widząc na oczy z Wilna wyjechać bałem się sam sobie nie ubezpieczając, ażebym na drodze wyjechawszy ] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l Jana Fiedorkowicza, z tych pieniędzy zapłaciłem onemu złotych tysiąc dziewięćset talarami i szelągami przez ugodę za sukcesyją po nieboszczyku Panu Stefanie Lewoszewiczu, pierwszym mężu żony mojej teraźniejszym, a co reszta pieniędzy przy mnie została, tedy Pani odebrała sobie z szynku za kilka warów piwa, to za te talary nagrodziło się. A potym nastąpiły pierwsze Szwedzi. Było w piwnicy zakopanych talarów bitych sto piędziesiąt, z których talerów zakopanych pożyczyli Pani Opankiewiczowej, matce żony mojej, talarów bitych piędziesiąt, których tylko zostało talarów sto, tu zaś składanki na Szwedów oszacowano tymfów tysiąc, [fol. 360v] drugi raz składanki dałem tymfów sto piędziesiąt, a do tego czasu żadnych pieniędzy od Pani nie miałem, ani też widziałem. Sama sobą się rządziła, jako chciała swojemi pieniędzmi, srebro i złoto co miała, to wszytko rozdała. Jeden łań-cuszek złoty oddała na ołtarz kramnicki, za który ołtarz wystawili, drugi łańcuszek złoty do kongregacyi studenskiej, piętnaście sznurów pereł oddała także na ołtarz studenski, dwa sznury pereł oddała Pani Stefanowej Hołubowiczowej, które to perła kosztowały talarów bitych trzydzieście, cztyry pierście [nie] g7 w pożar zgorzeli, jeden pierścionek został się maleńki, który i teraz jest, srebro zebrane wszytkie co było, z którego srebra kazała kielichy porobić, i do kongregacyi oddała, które kielichy ważą grzywien dwadzieścia dwie i pół grzywny, te srebro oddane. W roku tysiąc siedmsetnym piątym [1705] 
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Antemortem documents of Eastern Orthodox and Uniate Burghers of Vilnius... [691] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l ny na kilkaset złotych prowadzając przyjaciół zaległo [s.]. Tu zaś na sorokousty do rożnych klasztorów wydali [s.] talarów bitych sto piętnaście, a osobliwie na klasztor wileński Świętego Ducha, szelągami na sorokoust i na świecy, wino i kadzidło wydali złotych sto dwadzieścia i siedm, także do różnych klasztorów na świecy, na wino i kadzidło złotych sto trzydzieścia i sześć, sumy nie kładąc co wydała ojcom na habity do trzech klasztorów, a czwartego w Wilnie Panien Świętego Ducha. A to wszytko za duszę matki swojej małżonka moja dysponowała i rządziła, także dla siebie trzynaście łokci materyi ponsowej bogatej, łokieć po tynfów trzynastu, na spódnicę, za którą zapłaciła tymfów sto sześdziesiąt i dziewięć, także materyi granatowej bogatej, po tymfów dwunastu łokci trzynaście, za którą zapłaciła tymfów sto piędziesiąt i sześć, mało co ponosiwszy oddała do cerkwi na ryzy, trzynaście łokci materii goździkowej [fol. 361v] bogatej od Pani Klementowej na spódnicę po tynfów cztyrnastu, zapłaciła tymfów sto osiemdziesiąt i dwa, korunki do tejże spódnicy srebrne szerokie do tejże spodnicy, płaszczyk biały suto bogaty od Chaimowej, Żydówki, kupiła, za który dała talarów bitych piędziesiąt i pięć, który w pożar zgorzał. A na ostatek tylko zostało sto czerwonych złotych, które czerwone złote oddała do ojca Iwanowicza, starszego Świętego Ducha, z których stu czerwonych złotych dano sto talarów bitych Panu Łunkiewiczowi jadącemu do Gdańska, na złoto fangult ] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l Andrzejowi Juchnowiczowi, synowcowi memu, wiecznymi czasy zapisuję i leguję, który mocen i wolen, jako na swoim komu chcieć [s.] przedać. Względem zaś kramu [we]dług j10 wyżej wyrażonej dyspozycyi mojej sławetny Pan Krupski ma uczynić, resztę zaś towaru, co się w kramie zostanie, to dziatkom moim, zięciowi i cór-ce do dyspozycyi onych poddaję, żeby byli pamiętni na duszę moją. Żadnych zaś klejnotów, złota, srebra, których nie miałem i nie zostawuję. A do tego kram na rogu Imbarnym quondam Pana Heliasza Kopcewicza, na którą i dokumenta są, a osobliwie zeszłego Pana Heliasza Kopcewicza, którym wszelka dyspozycyja wyraża się. Mnie zaś podług osobliwych dokumentów należy na dwa tysiące pięćset złotych, in vim których [fol. 362v], jako za żywota mego, in vim posagu sławetne-mu Panu Krupskiemu postąpiłem i w dzierżenie poddałem, tak i tym testamentem moim stwierdzam, jako k[u] najlepszemu pożytkowi obracać mają. A że Pan Hrehory Życzewski czyni interwencyją do kramu pomienionego in vim niby złotych pięćset, że jakoby miał mieć legacyją od babki swej Pani Kopcewiczowej, także o suknie z kabatem tabinowe rachując sobie za one złotych pięćset, za sztukę rubinową talarów bitych piętnaście, za trzy sznury pereł złotych dwieście, która interwencyja do mnie wcale się nie ściąga, ponieważ żadnych pieniądzy [s.] od Pani teści mojej nie brałem, ale bardziej moich deklarowanych tysiąc złotych, na które tysiąc złotych tylko odebrałem złotych trzysta, a resztę złotych siedmset zaległo. A najpierwiej dla opatrzenia się w mieszkaniu w kamienicy Opankiewiczowskiej obliguję sukcesorów moich wypłacić małżonce mej tymfów trzysta, jedna bania z czapką w testamencie wyrażona aby była oddana dwanaście półmisków od pożaru pozostałych, jedna fl asza cynowa o dwóch gar[n]cy płaska, jeden pierścionek złocisty maleńki, dwie łyżki srebrne za moje pieniądze kupione, żupan mój kaparowy sukna francuskiego z guzikami srebrnemi z galonem złotym, cztyrnaście łokci szarzy angielskiej, jedna spodnica goździkowa w srebrne kwiaty z koruną [fol. 364v] srebrną szeroką, jedna spodnica zielona atłasowa z koruną marcypa-159 W i o l e t t a Z i e l e c k a -M i k o ł a j c z y k [694] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l nową, jedna spodnica łudanowa czerwona, jeden płaszczyk bogaty i karmazynowy, jedna szubka zielona stara, jedna sznurówka atłasowa stara, alias kabat, jedna szubka szarzowa sztefowana, jedna kołdra kitajczana ceglasta w koło korunka srebrna, jedna szuba sukna francuskiego fi oletowa szlamami podszyta z galonem srebrnym, jedna rozpusta łudanowa karmazynowa z lisztwą kitajczaną niebieską, jedna szubka basetowa z gornostajami [s.], dwie spodnicy szarzone, które w zaży-waniu, kołdra kortunowa niepodszyta, fi ranki łudanowe zielone, dwie pierzyny wielkie, nawleczki ćwilichowe, trzy poduszki mniejsze, także nawleczki ćwilicho-we, koszul starych i nowych dziesięć, dwa szprejduchy nowe szwabskiego płótna, jeden szprejduch stary, dwa fartuchy kartunowe, jeden obrus nowy, dwa ręczniki przy tym czapka, chustki, rękawiczki, inne rzeczy, które ma w swojej dyspozycyi. Pana Jana Juchnowicza, a żonę moją pierwszego małżeństwa, wnuki, a dziatki moje, to jest Pawła, Jana -synów, i Reginy córki, z matki Juchnowiczównej zrodzonych, jako też i moją osobę spadła i należąca, w całości one zachowując, bez żadnej ekscepcyi, tak kamienicę jak w sobie ona jest ze wszytkiemi budynkami starymi i nowo wybudowanymi, ogrodem i innymi wszelkimi przynależnościami, jako też i kram wieczystą w pewnym ograniczeniu w Rybnym końcu na Imbarach leżącą dzieciom moim wyż wyrażonym zapisuję i leguję. Z tą ekspresyją, iż która substancyja z łaski i pomocy Boskiej przy pracy i staraniu moim własnym jest przyczyniona i przymnożona, tak w towarach jako i domowej ruchomości od mała do wiela będącej, tudzież i summie pienięż-nej, nie tykając się nic zgoła Juchnowiczowskich dóbr w ruchomości i sumie pieniężnej będących, a mianowicie stojących, na jedne tylko szczególnie dzieci moje pierwszego małżeństwa należących i spadłych, ani też byna[j]mniej krzywdząc onych, lecz zważając i tego pilno, aby jakich potym niechęci i dysensyi nie urosło. Tedy dóbr moich własnych pracą moją i staraniem zahorowanych i przyczynionych, jako się pobliżu wyż wyraziło, miłej małżonce mojej, Paniej Helenie z Szwabowskich Ewstachowe[j] Krupskiej, za jej pieczołowanie, wszelkie staranie w chorobie mojej dozieranie i inne wierne i życzliwe aff ekta przyjacielskie małżeńskie świadczone czwartą część zapisuję, a córkę moją Helenę Kozyrską z matki Szwabowskiej zrodzoną spó[ln]ie z pierwszego małżeństwa dziećmi memi z Juchnowiczowej zrodzonymi do [fol. 77v] równego działu fortuny mej własnej przypuszczam, łączę i wydzielam, zapisuję i w całości do wzrostu lat jej, kędy Bóg obrócić raczy, zachować i postrzegać Panów opiekunów obliguję i obowiązuję. Wyrażam i to, że w kramie żelaznym na Imbarach, w Rybnym końcu, będącym po śmierci Pana Jana Juchnowicza, teścia dobrodzieja mego, pozostałym i successive otrzymanym w towarze nalazło się i było siedem tysięcy złotych, gotowej zaś summy talarów bitych dwieście posagowej po Pani Pulcheryjej Juchnowiczównej, matce dzieci moich z onej zrodzonych, wzięte było dwa tysiące złotych, którą wszytką summę immediate specyfi kowaną z opatrzności Boskiej w całości dochowawszy tymże dzieciom moim pierwszego małżeństwa zapisuję. Dla wiadomości zaś sukcesorów moich i informacyi P[anów] Opiekunów, że z tej summy poniżej wyrażonej legacyjom wszytkim moim dość uczynić pogrzeb sprawić i żałobę, za trakt od sztab żelaza Panu Szymonowi Choszkiewiczowi, kupcowi i obywatelowi wileńskiemu, zapłacić a remanencyją summy do podziału zachować mają, która też summa tak ł Torn out. One word is missing.
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W i o l e t t a Z i e l e c k a -M i k o ł a j c z y k [696] w w w . z a p i s k i h i s t o r y c z n e . p l gotowa, jako też w kramach dwóch żelaznych w towarach będąca niżej wyrażonym sposobem wyraża się, to jest tysiąc dwieście talarów bitych we dwóch workach, czterysta talarów bitych w trzecim worku, osmdziesiąt dwa talery bite w czwartym worku, t[rz]ydzieście siedem czerwonych złotych w tymże worku. Cztery tysiące tynfów we czterech workach, szelągami w papierach złotych osmdziesiąt. W kramach dwóch w towarach. W kramie rogowej żelaznej podług regestru jest summy sie [dem] ana] Tomasza Sikorskiego, radcę wileńskiego, za protektora i kuratora żonie mojej miłej. Dziatkom zaś moim sławetnych P[anó]w Andrzeja Juchnowicza i Teodora Łukjanowicza, kupców i obywatelów wileńskich, naznaczam być opiekunami i egzekutorami testamentu. Tak tedy tą ostatnią wolą moją przy dobrym rozumie, dobrych zmysłach i zupełnej pamięci dobrze sobie rozważywszy wszytko zmyślnie i dobrowolnie sprawiwszy jeśliby mię Pan Najwyż-szy dłużej pożycia mego na tym świecie przedłużył, tedy rząd i władzę nad wszytkiemi dobrami mojemi do śmierci mej jako też moc i władzę ten testament, ile razy mnie się będzie podobało, każdego czasu jako chcąc odmienić i inny uczynić wyraźnie sobie zachowuję. Tak tedy zawierając ostatnią tę wolę moją dla lepszej wiary jako ręką moją własną podpisałem. Tak 
